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ABSTRAKT

Kjo temë diplome shtjellon historikun e gjendjes politike dhe juridike në Kosovë nga viti
1913-2016 dhe elaboron ndryshimet juridike që kanë rrjedhur nga situatat specifike
politike, duke përfshirë, akte ligjore të mëparshme të aplikuara në territorin e Kosovës, akte
ligjore që janë në fuqi e me theks të veçantë në organizimin institucional, kompetencat e
organeve shtetërore dhe qeverisjen parlamentare në Kosovë.
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1 HYRJE NË TEMË
Sistemi parlamentar është një nga format më të përhapura të qeverisjes demokratike në
botë, të cilin e kanë adoptuar shumë shtete (Central Intelligence Agency). Ky sistem mund
të definohet përmes kompetencave të cilat i ka Kuvendi ose pushtetit legjislativ ndaj
pushtetit ekzekutiv, ku qeveria (përfshirë kryeministrin dhe ministrat) zgjedhet

nga

legjislativi dhe ka përgjegjësi t‟i përgjigjet atij (Gerring, Thacker, & Moreno, 2009, fq. 337)
dhe

karakteristika

të

tjera

të

cilat

do

të

shtjellohen

në

këtë

punim.

Në këtë punim do të shtjellohet fillimisht historiku i Kosovës në aspektin juridik dhe politik
në periudha të ndryshme kohore e cila nuk mund të anashkalohet për të kuptuar më mirë se
si Kosova ka kaluar në fazën e tranzicionit demokratik hap pas hapi. Ky punim do të
elaborojë një numër të caktuar të akteve ligjore të cilat janë bazë për qeverisjen
demokratike në Kosovë.

1.

Deklarimi i problemit

Republika e Kosovës në vitin 2008 menjëherë pas shpalljes së pavarësisë ka miratuar
Kushtetutën e saj, që është akti më i lartë juridik. Sipas Kushtetutës së Kosovës, Kosova
është shtet demokratik, që respekton dhe qeveriset sipas ligjit. Kushtetuta e Kosovës ka
bërë ndarjen e pushtetit ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësor dhe ka përcaktuar sistemin
parlamentar si sistem të qeverisjes së vendit. Mirëpo, ekzistojnë shumë pak hulumtime të
kryera nga organizatat dhe institucionet vendore sa i përketë funksionimit dhe zhvillimit të
qeverisjes parlamentare në Kosovë. Përmes këtij punimi do të ofrohet një pasqyrë e
përgjithshme se si është zhvilluar sistemi parlamentar në Kosovë duke filluar që nga
paraqitja e tij.
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Ky punim është i rëndësishëm për shkak që:
i.

Ofron një pasqyrë të përgjithshme historike për zhvillimet juridike dhe politike
në Kosovë nga viti 1913-2016;

ii.

Ofron një pasqyrë të përgjithshme të dispozitave thelbësore të akteve juridike të
mëparshme të aplikuara në territorin e Kosovës dhe akteve juridike që sot janë
në fuqi, me fokus në dispozitat që përcaktojnë qeverisjen parlamentare;

iii.

Paraqet statistika të besueshme sa i përket pjesëmarrjes së qytetarëve në
zgjedhjet parlamentare dhe numrit të votave të fituara nga subjektet politike në
zgjedhjet e mëparshme;

iv.

Ofron një përmbledhje të përgjithshme të qeverisjes parlamentare në Kosovë për
studentë të interesuar; dhe

v.

2.

Ofron një pikënisje për hulumtime të mëtejshme në këtë fushë.

Pyetjet për hulumtim

Ky punim do të mundohet të ofrojë përgjigje në pyetjet e identifikuara më poshtë:

1) Si është zhvilluar në periudha të ndryshme organizimi dhe funksionimi i pushtetit në
Kosovë?

2) Kur dhe si ndodhi paraqitja e sistemit parlamentar në Kosovë?

3) Cilët faktorë dhe cilat akte juridike kanë pasur ndikim në përcaktimin e qeverisjes
parlamentare në Kosovë?
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4) Si funksionon sistemi i qeverisjes parlamentare në Kosovë?

3.

Metodologjia

Ky punim është i bazuar në të dhënat primare, fillimisht duke iu referuar aktit ligjor më të
lartë në vend, Kushtetutës së Republikës së Kosovës (duke përfshirë mënyrën krahasimore
të Kushtetutës aktuale me kushtetutat paraprake që kanë qenë të aplikuara në territorin e
Kosovës gjatë periudhës së ish-Jugosllavisë). Në vazhdim si pjesë e analizës brenda
kornizës së burime primare janë përdorur gjithashtu, Korniza Kushtetuese për
Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë dhe Rregullorja e Kuvendit të Republikës së
Kosovës e datës 29 prill 2010. Tutje, punimi gjithashtu analizon si pjesë ndërlidhëse
instrumentin obligues me karakter ndërkombëtar, Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit
të Kombeve të Bashkuara.
Në aspektin e burimeve sekondare janë përdorur hulumtime të ndryshme, libra, artikuj dhe
statistika të dhëna nga organizata relevante. Shumica e burimeve të përdoruara në këtë
hulumtim janë në gjuhën angleze dhe si të tilla janë përkthyer në gjuhën shqipe.
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2 SHQYRTIMI I LITERATURËS
Shteti i Kosovës ka adoptuar sistemin parlamentar me Kushtetutën e vitit 2008 e cila
shtjellohet në këtë punim si një nga burimet primare dhe bazë ligjore e qeverisjes
parlamentare në Kosovë. Megjithatë, pasi që Kosova është ende një shtet i ri sa i përketë
krijimit të një tradite të mirëfillët të qeverisjes parlamentare, ka mungesë të literaturës në
gjuhën shqipe për qeverisjen parlamentare në Kosovë dhe vetëm një numër i limituar i
artikujve të organizatave vendore dhe raporteve ekzistojnë lidhur me këtë çështje.
Shqyrtimi i literaturës për këtë punim është i ndarë në katër (4) kapituj: 1. Sistemi
parlamentar, si formë e qeverisjes demokratike; 2. Historik i shkurtër: gjendja politike dhe
juridike në Kosovë, 1913-1999; 3. Kosova nën-administrimin e përkohshëm të OKB-së;
dhe 4. Kosova: shtet i pavarur.

2.1 Sistemi parlamentar, si formë e qeverisjes demokratike
Për qeverisjen parlamentare si formë e demokracisë reprezentative egzistojnë një numër i
madh i burimeve nga autorë të huaj si hulumtime shkencore, raporte, artikuj dhe libra,
megjithatë, jo të gjitha këto burime ishin të disponueshme përmes resurseve të UBT-së
(limitimi i databazave, mungesa e shumë librave në librarinë e UBT-së), për këtë arsye, kjo
mund të konsiderohet si një nga mangësitë e këtij punimi.
Sidoqoftë nga burimet e disponueshme, për këtë kapitull është përdorur libri i autorëve
Leslie Seidle dhe David Docherty mbi reformimin e demokracisë parlamentare, libri i
autorëve Wolfgang C. Müller dhe Kaare Strøm mbi qeverisjen përmes koalicionit në
Evropën Perëndimore, artikulli shkencor i Stephen Gardbaum për partitë politike, sistemet
e votimit dhe ndarjen e pushtetit, artikulli shkencor i autorit Ronald Krotoszynski mbi
ndarjen e pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv, raporti i z. Geert A. Jan HAMILTON mbi
kompetencat e partive qeveritare dhe opozitare në sistemin shumëpartiak. Këto burime
sekondare janë përdorur përshkak që korrespondojnë me trajtimin e historikut të zhvillimit
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të këtij sistemi, që nga paraqitja e tij në Britaninë e Bashkuar, e me theks të veçantë në
zhvillimin e tij në sistem shumëpartiak të qeverisjes parlamentare.

2.2 Historik i shkurtër: gjendja politike dhe juridike në Kosovë, 1913-1999

Për këtë kapitull burimet e përdorura janë kryesisht nga autorë të huaj si Anna Di Lellio që
flet për historikun e Kosovës drejt rrugës së pavarësimit, duke cekur Kushtetutën e vitit
1974, e cila gjithashtu si burim primar, është shtjelluar në këtë kapitull (disa nga dispozitat
sa i përket organizimit institucional) e mbështetur nga autori Heike Krieger i cili në librin e
tij poashtu shtjellon më detajisht shumicën e dispozitave të Kushtetutës së vitit 1974. Si
aktet ligjore të kësaj periudhe për Kosovën ishin Kushtetuta e vitit 1974 dhe Kushtetuta e
vitit 1990, e kësaj të fundit, poashtu i është dhënë një rëndësi dispozitave të organizimit të
organeve shtetërore duke u bazuar edhe në librat e autorëve si Stephen Tierney, Robert
Elsie dhe Jens Söresen. Nga autorët shqipëtarë, në këtë kapitull iu është referuar librit
Parlamentarizmi të autorit Arsim Bajrami, një pjesë të një libri me autor Besnik Pula dhe
librit Diplomacia shtrënguese e NATO-s në Kosovë nga autori Enver Bytyçi.

2.3 Kosova nën-administrimin e përkohshëm të OKB-së

Në këtë kapitull është shtjelluar Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-së si një nga
burimet ligjore më të rëndësishme. Poashtu është shtjelluar Korniza Kushtetuese për
Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë si burim primar dhe e cila ishte bazë ligjore e
rregullimit të qeverisjes në Kosovë, e miratuar në vitin 2001. Dispozitat lidhur me ndarjen e
pushtetit, përcaktimin e organeve vetëqeverisëse si dhe kompetencat e këtyre organeve janë
fokusi në këtë pjesë të punimit. Gjithashtu, si dokumente të tjera ligjore janë shtjelluar
edhe tri rregullore të UNMIK-ut të cilat i referohen zgjedhjeve parlamentare, konkretisht
zgjedhjeve të vitit 2004. Rregullorja nr.2004/12 Mbi Zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës,
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rregulloja nr.2004/11 Mbi Regjistrimin dhe Veprimin e Partive Politike në Kosovë dhe
rregullorja nr.2004/9 Mbi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

2.4 Kosova: shtet i pavarur

Ky kapitull fokusohet në Propozimin Gjithëpërfshirës për Statusin e Kosovës (Plani i
Ahtisaarit) dhe si rrjedhojë edhe Kushtetutën e Kosovës të vitit 2008 dhe njëkohësisht
shtjellohen edhe disa nga dispozitat e Rregullorës së Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Këto janë përdorur si burime primare, ndërsa si burime sekondare në këtë kapitull iu është
referuar një raporti hulumtues të Institutit Demokratik të Kosovës (KDI) i cili adreson disa
nga problemet e qeverisjes parlamentare në Kosovë.
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3 SISTEMI PARLAMENTAR, SI FORMË E QEVERISJES
DEMOKRATIKE

Në shtetet demokratike, demokracia mund të ketë forma të ndryshme institucionale,
megjithatë, si formë demokratike më e shpeshtë e qeverisjes demokratike konsiderohet
parlamentarizmi, që formalisht privilegjon shumicën e përfaqësuesve të zgjedhur nga
populli. Qeverisja parlamentare nënkupton që politikë-bërja e qeverisë është e kontrolluar
nga shumica legjislative.
Kur kjo formë e qeverisjes u shfaq së pari në Britani në shek. XIX, rritja e saj përkoi me
zhvillimin e sistemit klasik dypartiak të Britanisë. Me vetëm dy parti, gjithmonë do të
kishte një shumicë legjislative për njërin nga këto dy grupe. Prandaj, qeverisja parlamentare
mori kuptimin e qeverisjes partiake, sistem në të cilin dy parti konkurruan për pëlqimin dhe
votën e popullit dhe si rrjedhojë kontrollin monopol të qeverisë. (Müller & Strøm, 2000, fq.
1)
Si djep i sistemit parlamentar, Parlamenti i Britanisë i përbërë nga Dhoma e Përfaqësuesve
dhe Dhoma e Lordëve, është zhvilluar në disa shekuj dhe ka pasur mjaft influencë në gjithë
Perandorinë Britanike. Si pasojë, parlamenti i Kanadës, Zelandës së Re, Australisë e
shteteve të tjera, janë përveç historisë dhe kulturës së tyre unike, reflektim i Parlamentit
britanez siç ishte në kohën e themelimit të secilit shtet.

Derisa shtetet kanë krijuar stilin e tyre të qeverisjes parlamentare sipas nevojave të tyre
shoqërore, edhe institucionet parlamentare kanë pësuar ndryshime të mëdha në shumë prej
këtyre shteteve. Në dekadën e fundit të shek. XX ndodhi krijimi i legjislaturave në Skoci
dhe Uells, në Zelandën e Re kalimi në përfaqësim proporcional, një referendum për të
ardhmen e monarkisë së Austalisë dhe krijimi i një dhomë të re të dytë në Afrikën Jugore.
(Seidle & Docherty, 2003, fq. 3)
Me përhapjen e sitemit të qeverisjes parlamentare dhe reformën e sistemit elektoral për
përfaqësim proporcional, demokracia parlamentare është bërë më e komplikuar. Politika
7

shumë-partiake është bërë rregull i shek. XX dhe në sistemet shumë-partiake ku tri ose më
shumë subjekte politike fitojnë përfaqësim parlamentar, ekziston gjithmonë mundësia që
asnjë parti e vetme të drejtoj shumicën parlamentare, e që në shumicën e vendeve me
sistem parlamentar të qeverisjes kjo mundësi është krijuar si rregull e jo si përjashtim.
(Müller & Strøm, 2000, fq. 1; Gardbaum, 2016, fq. 23)
Sistemi shumëpartiak është një sistem ku disa parti të mëdha dhe parti shumë më të vogla
konkurrojnë për vend në Kuvend. Në një sistem të tillë shumëpartiak, partitë kanë kapacitet
të fitojnë kontrollin brenda qeverisë ndarazi apo përmes koalicionit. Shumë shtete kanë
përdorur sistem shumëpartiak që ka rezultuar në mënyrë efektive të tilla si Finlanda,
Gjermania, Romania, Serbia, Spanja, Suedia, Italia, Portugalia e vende të tjera. Në këto
shtete zakonisht shumë parti politike formojnë koalicione sesa që një parti e vetme të ketë
shumicën parlamentare. (HAMILTON, 2015, fq. 2)
Performanca e sistemeve parlamentare të qeverisjes edhe pse nuk është aspak e përsosur,
megjithatë është konsideruar si sistemi më i mirë dhe sipas shumë shkencëtarëve dhe
teoristëve politik preferohet ky sistem sesa sistemi presidencial dhe semi-presidencial për
shkak të avantazheve të dukshme të efikasitetit dhe tendencës për të promovuar qeverisje të
qëndrueshme (të paktën në krahasim me format presidenciale të qeverisjes.) (Krotoszynski,
2011, fq. 234)
Nga kjo pjesë e shpjegimit të parlamentarizmit në botë, në pjesën e mëposhtme kalojmë te
historiku i Kosovës gjatë një periudhe të shek. XIX në mënyrë që të analizojmë sa më mirë
gjendjen që shpiu deri tek fillet e sistemit parlamentar në Kosovë dhe aktualizimit të këtij
sistemi.
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4 HISTORIK I SHKURTËR: GJENDJA POLITIKE DHE JURIDIKE
NË KOSOVË, 1913-1999
Kosova qysh nga viti 1913 ishte e përfshirë në Mbretërinë e Serbëve, Kroatëve dhe
Sllovenëve, e cila më vonë u shëndrrua në Jugosllavi. (Office of the Historian) Më 3 shtator
1945, u miratua një ligj i cili e shpalli Kosovën si Qarku Autonom i Kosovës dhe Metohisë,
si pjesë e Republikës së Serbisë në kuadër të Jugosllavisë. (Pearson, 2006, fq. 78-79) Një
vit më vonë me Kushtetutën federative, Kosovës iu njoh statusi i Krahinës Autonome.
Kushtetuta e Jugosllavisë e vitit 1974 edhe pse i definonte si Kosovën dhe Vojvodinën si
krahina autonome të Serbisë, u dha atyre statusin pothuajse të njëjtë me atë të republikave
brenda Jugosllavisë, përjashtimit të drejtës për t‟u shkëputur (Krieger, 2001, fq. Xxxi).
Gjithashtu me Kushtetutën e 1974-së, krahinave iu njoh e drejta për të nxjerr kushtetutat e
tyre. (Krieger, 2001, fq. 1)
Me 27 shkurt 1974, Kuvendi i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës shpalli
Kushtetutën e Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, sipas së cilës përcaktoi
institucionet e veta dhe përcaktoi dispozita për rregullimin e çështjeve të ndryshme nga
sfera ekonomike, sociale e politike.

4.1 Kushtetuta e 1974-së
“Krahina Socialiste Autonome e Kosovës është bashkësi autonome socialiste shoqërorepolitike demokratike dhe vetëqeverisëse e njerëzve punues dhe qytetarëve, e malazezëve,
muslimanëve, serbëve, shqiptarëve, turqëve dhe pjesëtarëve të kombeve e të kombësive të
tjera dhe të grupeve etnike të barabarta, e bazuar në pushtetin dhe vetëqeverisjen e klasës
punëtore dhe të të gjithë njerëzve punues.” (Kushtetuta, 1974, neni 1)

Sipas Kushtetutës në fjalë, Kuvendi ishte organi më i lartë i pushtetit dhe i vetëqeverisjes
shoqërore. Kuvendi kishte ekskluzivisht të drejtë të vendos për ndryshim të Kushtetutës dhe
gjithashtu ishte kompetencë e tij të jap pëlqimin për ndryshimet e Kushtetutës së
9

Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë (RSFJ) dhe atë të Republikës Socialiste të
Serbisë (RSS).
Kompetencë tjetër e Kuvendit ishte ushtrimi i kontrollit politik në punën e Këshillit
Ekzekutiv të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, si dhe organeve
administrative krahinore. Poashtu, kishte kompetencë në emërimin dhe shkarkimin e
anëtarit të Kryesisë së RSFJ-së nga Krahina Socialiste Autonome e Kosovës (Krieger,
2001, fq. 7-8).
Kuvendi si organi më i lartë përbëhej nga a) Dhoma e Punës së Bashkuar (90 delegatë); b)
Dhoma e Komunave (50 delegatë) ;dhe c) Dhoma Shoqërore-Politike (50 delegatë).
a) Dhomën e Punës së Bashkuar e përbënin delegatët e njerëzve punues në organizatat e
punës së bashkuar dhe në organizatat e tjera vetëqeverisëse e në bashkësitë e punës;
b) Dhomën e Komunave e përbënin delegatët e njerëzve punues dhe të qytetarëve në
komunë; dhe
c) Dhomën Shoqërore-Politike e përbënin delegatët e njerëzve punues e të qytetarëve të
organizuar në organizata shoqërore-politike (Kushtetuta, 1974, fq.163).

Një organ tjetër i rëndësishëm i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës ( KSAK) ishte
Kryesia e KSAK-ut.
“Kryesia e Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës përfaqëson Krahinën Socialiste
Autonome të Kosovës dhe ushtron të drejta e detyra të tjera të përcaktuara me këtë
Kushtetutë.” (Kushtetuta, 1974, Kreu XI, neni 339)
Kryesia përbëhej nga kryetari dhe tetë anëtarë të zgjedhur nga Kuvendi i Krahinës
Socialiste Autonome të Kosovës, me mandat katër vjeçar (Kushtetuta, 1974, fq.177-179).

Këshilli Ekzekutiv si organ tjetër i KSAK-ut, ishte organi ekzekutiv i Kuvendit, i cili kishte
kompetencë të përcjellë gjendjen dhe realizimin e politikës së Kuvendit dhe të kujdesej për
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zbatimin e ligjeve dhe akteve të tjera të Kuvendit. Këshilli Ekzekutiv përbëhej nga kryetari
dhe një numër i caktuar i anëtarëve, të zgjedhur nga Kuvendi, me mandat katër vjeçar.
Këshilli Ekzekutiv ishte përgjegjës para Kuvendit. Kushtetuta gjithashtu përfshinte
administrimin krahinor, ku sipas nenit 362, sekretariatet krahinore dhe organet e tjera
krahinore të administratës themelohen për kryerjen dhe administrimin e punëve të
administratës brenda kuadrit të të drejave dhe detyrave të Krahinës (Kushtetuta, 1974,
fq.181-185).
Për më shumë, Kosova me këtë Kushtetutë kishte edhe strukturat e saj kushtetuese. Neni
372 përcaktoi kompetencat e Gjykatës Kushtetuese, sipas së cilës Gjykata bën mbrojtjen e
kushtetutshmërisë së akteve ligjore në përputhje dhe harmoni me Kushtetutën (Kushtetuta,
1974, fq.189). Njëashtu kishte edhe organet e rendit, Gjykatën Supreme, Prokurorinë
Publike dhe Avokatin shoqëror krahinor të vetëqeverisjes (Kushtetuta, 1974, fq.198).
Që nga viti 1974, Kosova kishte pothuajse të gjitha të drejtat sikurse republikat brenda
Jugosllavisë dhe deri në vitin 1988 shqiptarët kanë mbajtur poste në institucionet dhe
njësitë

federative

si

dhe

në

KSAK

(Pavlović,

2013,

fq.

58-59).

Për shkak që, regjimi serbë me Kushtetutën e 1989-së i‟a hoqi autonominë Kosovës,
parlamenti i Kosovës doli me një deklaratë politike me të cilën shpalli „Republikën e
Kosovës’ më 2 korrik 1990. Tre ditë më vonë, parlamenti i Serbisë deklaroi se parlamenti i
Kosovës është jo ligjor dhe kërcënoi me hakmarrje. Për këtë arsye, u mbajt një mbledhje në
qytetin e Kaçanikut më 7 shtator të vitit 1990. Me dy të tretat e shumicës së përfaqësuesve
të parlamentit të Kosovës, u miratua Kushtetuta e Republikës së Kosovës e njohur si
“Kushtetuta e Kaçanikut”, duke deklaruar Kosovën si Republikë dhe të pavarur. Kosova
edhe pse u shpall Republikë, ajo nuk u njoh ndërkombtarisht (Söresen, 2009, fq. 189; Elsie,
2001, fq. 147-148; Tierney, 2012, fq. 170).
4.2 Kushtetuta e 1990-së
Sipas Kushtetutës së vitit 1990, Kosova u shpall Republikë dhe shtet demokratik,
sovraniteti i të cilit buronte nga populli dhe i takonte pupullit të Kosovës (Kushtetuta, 1990,
neni 1&3).
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Neni 6 i Kushtetutës, thekson frymën demokratike duke u njohur të drejtën qytetarëve që të
organizohen në parti politike apo lëvizje dhe shoqata të qytetarëve.
Sipas dispozitave të kësaj Kushtetute, pushteti është ndarë në atë legjislativ, ekzekutiv dhe
gjyqësor.

Si organ ligjvënës ishte Kuvendi i Republikës i cili kishte kompetencë të vendos mbi
ndryshimin dhe nxjerrjen e Kushtetutës, të miratojë ligje dhe akte të tjera juridike, të
përcaktojë politikën, të miratojë buxhetin e shtetit, të vendos për luftën dhe paqën, të
shpallë referendum, të zgjedh kryetarin dhe ministrat në Qeveri, të vendos për ndryshimin e
kufijve dhe kompetenca të tjera të përcaktuara në nenin 97 të Kushtetutës (Kushtetuta,
1990, neni 97)
Kuvendi i Republikës ishte unikameral me gjithsej 130 deputetë të cilët zgjedheshin në
zgjedhje të lira dhe vota të fshehta, me mandat katër vjeçar (Kushtetuta, 1990, neni
98&101).
Si organi më i lartë që ushtronte pushtetin ekzekutiv ishte Qeveria, e cila përbëhej nga
kryetari, nënkryetari dhe ministrat, të cilët kishin për detyrë t‟i përgjigjen Kuvendit të
Republikës për punën e tyre (Kushtetuta, 1990, neni 114&116). Qeveria mund të
propozonte ligje, buxhetin e shtetit, të miratonte dekretligje, të mbikëqyrte punën e
ministrive dhe organeve të administratës e kompetenca të tjera të përcaktuara në nenin 113.
Pushtetin gjyqësor e ushtronin gjykatat e rregullta, të cilat ishin të pavarura (Kushtetuta,
1990, nenet 118-119).
Organ tjetër me rëndësi ishte Kryesia e Republikës që përfaqësonte Republikën. Përbëhej
nga kryetari dhe gjashtë anëtarë, të cilët janë zgjedhur nga qytetarët në zgjedhje të lira, me
mandat katër vjeçar (Kushtetuta, 1990, nenet 107-109). Sipas nenit 108 (Kushtetuta, 1990),
Kryesia kishte kompetencë të vendos mbi çështjet nga sfera e politikës së jashtme, nga
sfera e mbrojtjes popullore, të miratojë dekrete me fuqi ligjore, të amnistojë kryerësit e
veprave penale, e kompetenca të tjera.
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Pas miratimit të Kushtetutës, vitet e 90-ta ishin një periudhë e ngjarjeve dhe ndryshimeve të
shumta politike, ku më poshtë në punim do të shtjellojmë disa prej tyre.
4.3 Fillet e tranzicionit demokratik të Kosovës
Lëvizja Demokratike e Kosovës (LDK) qysh nga maji i 1991-së, në mbledhjen e saj të parë
mbajti qëndrimin se Kosova duhej të bëhej Republikë brenda Jugosllavisë mirëpo kjo
kërkesë ishte e pamundur përshkak se Jugosllavia ishte në fazën e shpërbërjes me
shkëputjen e Sllovenisë dhe Kroacisë. LDK si një lëvizje e rrymave të ndryshme politike, u
përballë me dy sfida të vështira. Së pari, rryma më radikale brenda partisë erdhi me
kërkesën për bashkimin e të gjithë shqiptarëve të Jugosllavisë në një republikë të vetme dhe
bashkimin e tyre me shtetin e Shqipërisë si mënyrë e korrigjimit të padrejtësisë historike që
i‟u është bërë. Së dyti, LDK-ja duhej t‟i planifikonte më me strategji veprimet e ardhshme
të saj duke marrë parasysh zhvillimet e shpejta që po ndodhnin me rastin e shpërbërjes së
Jugosllavisë, shpërthimin e luftës në Slloveni dhe Kroaci si dhe ndërhyrjen e Komunitetit
Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA).
Qëllimi kryesor politik i LDK-së ishte pavarësia e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës
në bashkëpunim me parti të tjera në Këshillin Koordinues të Partive Politike (KKPP) dhe
Kuvendin (klandestin) e Kosovës, organizoi në shtator të 1991-së një referendum për
pavarësinë e Kosovës. Ky referendum përveç që në njëfarë forme i dha legjitimitet
qëllimeve të LDK-së, ai i paraqiti si Jugosllavisë ashtu edhe Perëndimit, vullnetin e
pakontestueshëm të popullit shqiptar për pavarësi.
Nga votuesit e regjistruar, 89% morrën pjesë në votim, ku prej tyre 99% ishin në favor për
pavarësi. Referendumi u mbajt brenda 26 dhe 30 shtator të vitit 1991, katër ditë pas
miratimit të Rezolutës për Pavarësi dhe Sovranitet të Kosovës nga ana e Kuvendit.
Kuvendi u mblodh më 19 tetor 1991 me ç‟rast shpalli pavarësinë e Kosovës dhe amandatoi
Kushtetutën e Kaçanikut për të pasqyruar votën popullore për pavarësi.
Deri në vitin 1992, në Kosovë ishte krijuar një situatë kontradiktore politike ku në një anë
ishte regjimi serb me ide nacionaliste të vendosur për të thyer vullnetin politik të
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shqiptarëve edhe me përdorim të forcës nëse ishte e domosdoshme dhe në anën tjetër një
organizim popullor i shqiptarëve me ide për pavarësi, të cilët e shihnin regjimin serb si jo
legjitim dhe si autoritet kolonial që përdorte represion të dhunshëm (Pula, 2006, fq. 80-81;
Söresen, 2009, fq. 189; Elsie, 2001, fq. 147-148; Vidmar, 2009, fq. 11).

4.3.1 Zgjedhjet e para për kuvend dhe president në Kosovë, 1992
Më 24 maj 1992 u mbajtën zgjedhjet e para shumëpartiake për zgjedhjen e Kryetarit të
Kosovës dhe zgjedhjen e Kuvendit të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës fitoi
shumicën e vendeve në Kuvend dhe kryetari i saj, z. Ibrahim Rugova, u shpallë president i
Kosovës (A Political Chronology of Europe, 2001, fq. 280; Bajrami, 2010, fq. 380).
Një dallim mes Kushtetutës së Kosovës të vitit 1990 dhe atë të vitit 2008 është se presidenti
i Kosovës, sipas Kushtetutës së vitit 1990 është zgjedhur nga populli dhe jo nga Kuvendi, e
që është një nga karakteristikat kryesore të sistemit presidencial (zgjedhja e Presidentit,
direkt nga populli).
Në këto zgjedhje të organizuar nga KKPP, 24 parti morrën pjesë, mirëpo duke marrë
parasysh që LDK ishte më shumë si një lëvizje nacionale sesa veç si parti, kishte përkrahjen
më të madhe të popullit, ku prej 766,069 votuesve brenda Kosovës dhe 105,300 nga
diaspora, fitoi 76% të votave dhe morri 96 prej 100 vende në Kuvend. Vendet e mbetura u
shpërndanë në bazë të përfaqësimit propocional, Partia Parlamentare e Kosovës (PPK) fitoi
12 vende, Partia për Aksion Demokratik edhe 4 vende të tjera dhe Partia Popullore Turke,
një vend. Presidenti Ibrahim Rugova si i vetmi kandidat për president, morri 99.5% të
votave (Clark, 2000, fq. 83).
Zgjedhjet e vitit 1992 veç se kompletuan kornizën institucionale për një shtet paralel, ku
pas zgjedhjeve u ndërmorrën hapa të tjerë në këtë drejtim, duke përfshirë mbledhjen e një
takse vullnetare nga biznismenët shqiptarë, taksë e cila mbledhej nga këshillat financiar të
shpërndarë nëpër Kosovë dhe të kontrolluar nga LDK. Paratë u përdorën për të vazhduar
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aktivitetet e LDK-së dhe për rrogat e mësuesve dhe aktivistëve të tjerë të shtetit paralel të
Kosovës (Pula, 2006, fq. 91).
Armiqësia e krijuar mes Serbisë dhe Kosovës dhe funksionimi i shtetit paralel vazhdoi gjatë
shumicës së viteve 90-të (Pula, 2006, fq. 81).

4.3.2 Zgjedhjet e dyta për kuvend dhe president në Kosovë, 1998
Në mars të vitit 1998 u mbajtën zgjedhjet e dyta për kuvend dhe president në Kosovë. Për
shkak të rrethanave politike dhe ndryshimeve që kishin ndodhur në vend, këto zgjedhje
ndryshonin nga zgjedhjet e 1992-së, dhe u përcollën nga një konflikt i brendshëm politik.
Megjithatë, këto zgjedhje përfunduan me sukses. LDK morri shumicën e vendeve në
parlament dhe z. Ibrahim Rugova u rizgjodh përsëri president i Republikës së Kosovës
(Bytyçi, 2015, fq. 26).
Edhe pse siç u cekë më lartë që gjatë kohës së regjimit serb, e sidomos në vitet e 90-ta,
Kosova ka zhvilluar dy zgjedhje parlamentare dhe presidenciale, nuk mund të themi se në
atë kohë ka filluar zhvillimi i sistemit parlamentar në Kosovë, megjithatë, mund të
konsiderohet përpjekje për krijimin e organeve të pavarura institucionale dhe për krijimin e
një shteti demokratik.
Në pjesën e mëposhtme të këtij punimi do të shtjellojmë situatën në Kosovë që nga
ndërhyrja e NATO-s deri në shpallje të Kosovës shtet.
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5 KOSOVA NËN-ADMINISTRIMIN E PËRKOHSHËM TË OKB-SË
Siç tani më dihet, në vitin 1999 NATO vendosi që të ndërhyj në Kosovë me arsyen e
parandalimit të pastrimit etnik- që ishte një nga objektivat kryesorë të regjimit serb të asaj
kohe. Si pasojë e këtij intervenimi, dhe për qëllim që të vendoset paqe dhe siguri mbi
territorin e Kosovës, Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB) futi Kosovën
përkohësisht nën administrim të saj.
Një ndër hapat e parë që u ndërmorrë nga OKB, ishte nxjerrja e Rezolutës 1244 e Këshillit
të Sigurimit të OKB-së, e cila do të shtjellohet më poshtë në punim.

5.1 Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara
Rezoluta 1244 e OKB-së i dha rëndësi të madhe zgjidhjes së situatës së rëndë humanitare
në Kosovë dhe kthimit të sigurt në vendin e tyre të shumë refugjatëve kosovarë dhe
personave të zhvendosur.
Të gjitha aktet e dhunës të kryera nga forcat e Jugosllavisë apo të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës duhej që të ndërpriteshin menjëherë në mënyrë që të arritej qëllimi i paraparë me
këtë Rezolutë.
Sipas Rezolutës, fillimisht, u kërkua që plotësisht të tërhiqen të gjitha forcat ushtarake,
policore dhe paramilitare nga Kosova dhe të vendoset shpejtë prania e një force ushtarake
ndërkombëtare nën mbikëqyrjen e OKB-së.
KFOR-i kishte përgjegjësi të ndalojë përsëritjen e armiqësisë dhe luftimin duke ruajtur dhe
imponuar armëpushimin dhe të sigurojë tërheqjen dhe parandalimin e kthimit të forcave
ushtarake, policore dhe paramilitare të Jugosllavisë. Gjithashtu për detyrë kishte krijimin e
një ambienti të sigurt që refugjatët dhe personat e zhvendosur të mund të kthehen në
shtëpitë e tyre, të ofrojë siguri publike dhe funksionim të rendit deri sa prania civile
ndërkombëtare të mund të marrë përgjegjësinë në këtë drejtim, të bashkëpunojë dhe
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mbështesë praninë civile ndërkombëtare, të monitoroj kufijtë dhe të sigurojë mbrojtje dhe
liri për funksionimin e vetë lirisë së lëvizjes.
Rezoluta 1244 nuk ishte mjaft e qartë sa i përketë statusit që do të ketë Kosova. Në mënyrë
që të bëjë balancimin në mes të kërkesave të shqiptarëve dhe serbëve, sipas Rezolutës
kërkohej një autonomi substanciale dhe vetëqeverisje për Kosovën duke ruajtur integritetin
dhe sovranitetin territorial të RSFJ-së dhe shteteve të tjera të rajonit.
Në mungesë të një zgjidhjeje politike, Këshilli i Sigurimit të OKB-së vendosi që de facto të
krijojë një protektorat mbi Kosovën për një periudhë fillimisht 12 muaj dhe më gjatë
përjashtimisht nëse Këshilli i Sigurimit vendos ndryshe.
Rezoluta 1244 autorizoi Sekretarin e Përgjithshëm që të krijojë një administrim të
përkohshëm në Kosovë, duke krijuar dhe mbikëqyrur zhvillimin e institucioneve të
përkohshme demokratike vetëqeverisëse në mënyrë që të sigurohen kushtet për një jetë
normale dhe paqësore për të gjithë banorët e Kosovës.
Rezoluta krijoi de facto një protektorat me një program largpamës për ndërtimin e shtetit.
Ofroi bazën për një program ambicioz të ndërtimit të institucioneve, krijimin e qeverisjes
demokratike dhe rindërtimin ekonomik. Rezoluta gjithashtu bëri thirrje për një forcë civile
policore ndërkombëtare e cila do të ruante rendin dhe ligjin në Kosovë dhe bëri thirrje për
krijimin e një force policore të Kosovës.
OKB për herë të parë në historinë e saj, në rastin e Kosovës, administroji vet një territor
dhe ishte drejtpërdrejtë përgjegjëse për mirëqenien dhe sigurinë e banorëve të Kosovës
(Janssens, 2015, fq. 72-74; International Court of Justice, fq. 145).
Më poshtë do të shtjellohet Korniza Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme, si hap
tjetër i rëndësishëm pas Rezolutës 1244.
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5.2 Korniza Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme
Në vitin 2001, një hap mjaft i rëndësishëm drejt krijimit të institucioneve demokratike në
Kosovë ishte miratimi i Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme (Cogen &
Brabandere, 2007, fq. 11).
Korniza Kushtetutese si dhe zgjedhjet për Kuvend të vitit 2001 ishin hapat e parë drejtë
vetëqeverisjes. Derisa Kosova nuk kishte asnjë status të caktuar, Korniza Kushtetuse së
bashku me Rezolutën 1244 ishin baza ligjore për funksionimin dhe rregullimin e qeverisjes
në Kosovë. Korniza Kushtetuese përcaktoi institucionet e përkohshme të qeverisjes dhe bëri
ndarjen e pushtetit ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësor (Demekas, Herderschee, & Jacobs,
2002, fq. 3).
Ky dokument për herë të parë i mundësoi Kosovës që të përfshihet në procesin e inicimit të
aktiviteteve vetëqeverisëse për të zhvilluar institucionet e veta demokratike nën
mbikëqyrjen e komunitetit ndërkombëtar. Gjithashtu, ky dokument krijoi një bazë ligjore
mjaft të rëndësishme duke u njohur të drejtën qytetarëve të Kosovës për vetëqeverisje si në
nivelin lokal ashtu edhe qendror përmes zgjedhjeve të lira dhe të drejta (KDI, 2015, fq. 7).

Korniza Kushtetuese e përcaktoi Kuvendin e Kosovës si institucionin më të lartë
përfaqësues dhe ligjvënës të vetëqeverisjes, i cili përbëhej prej 120 deputetëve të zgjedhur
me votim të fshehtë, me mandat tre vjeçar. Korniza përcaktoi se njëzet vende të Kuvendit,
rezervohen për përfaqësim plotësues të komuniteteve joshqiptarë të Kosovës, ku dhjetë
vende iu ndahen komunitetit serb të Kosovës, komunitetit rom, ashkalinj dhe egjiptian
(RAE) katër vende, komunitetit boshnjak tre vende, komunitetit turk

dy vende dhe

komunitetit goran një vend. Kurse njëqind vende të Kuvendit shpërndahen midis të gjitha
partive në proporcion me numrin e votave që i kanë fituar në zgjedhje.
Sipas Kornizës, Kuvendi i Kosovës kishte kompetencë të zgjedh Kryetarin e Kosovës dhe
Kryesinë e Kuvendit, të miratoj ligje dhe rezoluta në fushat e përgjegjësisë së institucioneve
të përkohshme të vetëqeverisjes, të vendos mbi mocionet e mosbesimit ndaj Qeverisë dhe
përgjegjësi të tjera.
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Përkundër faktit se Korniza Kushtetuese e definoi Kuvendin si institucionin më të lartë
ligjvënës në Kosovë, megjithatë sipas Kornizës, Përfaqësuesi Special i Sekretarit të
Përgjithshëm (PSSP) mbeti si autoriteti më i lartë në të gjitha fushat e jetës përfshirë edhe
në ligjvënie. Kuvendi ishte ndër Misionin e Kombeve të Bashkuara (PSSP kishte pushtetin
legjislativ dhe mund të miratonte rregullore pa konsultim me Kuvendin e Kosovës) (KDI,
2015, fq. 7).
Kryesia e Kosovës si organ tjetër vetëqeverisës, sipas Kornizës Kushtetuese përveç që
përfaqësonte unitetin e popullit gjithashtu garantonte funksionimin demokratik të
institucioneve të përkohëshme të vetëqeverisjes së Kosovës. Zgjedhja e Kryetarit të
Kosovës ishte kompetencë e Kuvendit të Kosovës i cili e zgjedhte me votim të fshehtë për
një mandat tre vjet.
Siç u cekë më lartë, Korniza Kushtetuese bëri ndarjen e pushteteve dhe Qeveria sipas
Kornizës ushtronte pushtetin ekzekutiv. Qeveria përbëhej nga Kryeministri dhe nga
ministrat, ku së paku dy ministra duhej të ishin nga komunitetet e tjera, një nga komuniteti
serb dhe një nga një komunitet tjetër.
Pushteti gjyqësor ushtrohej nga gjykatat e Kosovës të cilat ishin përgjegjëse për
administrimin e drejtësisë në Kosovë. Ndryshe nga struktura e sotme e gjykatave të
Kosovës, sipas Kornizës Kushtetuese, në Kosovë funksiononin Gjykata Supreme, gjykatat
e qarqeve, gjykatat komunale dhe gjykata për kundërvajtje (Hans Haekkerup, 2001, fq. 2225).
Duke u bazuar në këtë Kornizë Kushtetuese u zhvilluan edhe zgjedhjet e para në nëntor të
vitit 2001 (Demekas, Herderschee, & Jacobs, 2002, fq. 3).
5.2.1 Zgjedhjet lokale dhe të përgjithshme në Kosovë
Zgjedhjet e para që u mbajtën në Kosovë ishin zgjedhjet lokale të vitit 2000, më pastaj
zgjedhjet parlamentare të vitit 2001. Cikli i dytë i zgjedhjeve ishte në vitin 2004. Këto
zgjedhje u organizuan nga OSBE dhe u monitoruan nga organizata monitoruese si vendore
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ashtu edhe ndërkombëtare (Ante, 2010, fq. 147; Bajrami, 2010, fq. 328; T.Call, 2012, fq.
262).

Komisioni Zgjedhor i Zgjedhjeve i OSBE-së certifikoi 26 subjekte politike, megjithatë,
fushata u dominua nga LDK, PDK dhe AAK (ICG, 2001, fq. 8).

Në zgjedhjet lokale të 2000-së, 913,179 votues ishin gjithsej të cilët votuan me lista të
hapura për një kandidat të vetëm, në të cilat zgjedhje LDK fitoi 58.0% të votave, PDK fitoi
27.3% dhe AAK-ja 7.7% (OSCE, 2000).
Në vitin 2002, 2004, 2007, 2009, 2013 u mbajtën zgjedhjet e tjera lokale, kurse zgjedhjet
parlamentare për Kuvendin e Kosovës për herë të parë u mbajtën më 17 nëntor, në vitin
2001. Dallimi mes zgjedhjeve të 2000-së dhe 2001-së ishte se votimi u bë me lista të
mbyllura dhe u votua vetëm për subjektin politik (KQZ, Zgjedhjet e përgjithshme).
Në zgjedhjet parlametare të vitit 2001, LDK morri 45.65% të votave, 47 vende, PDK me
25.70% , 26 vende dhe AAK me 7.83%, 8 vende, ku gjithsej ishin 788,303 votues (OSCE,
2001).
Zhvillimi i zgjedhjeve të vitit 2001 ka qenë një suskses në krahasim me zgjedhjet lokale të
tetorit të 2000-së sa i përketë efikasitetit. Misioni i Vëzhgimit të Zgjedhjeve i udhëhequr
nga Këshilli i Evropës, lëshoi një deklaratë pozitive sa i përketë nivelit të dhunës që ishte
shumë më i ulët sesa në vitin 2000 (ICG, 2001, fq. 8).

Tri rregullore janë nxjerrur nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm për
zgjedhjet parlamentare të vitit 2004. Rregullorja e UNMIK-ut 2004/12 mbi Zgjedhjet e
Kuvendit të Kosovës e cila përmban dispozita të cilat rregullojnë shumë aspekte të procesit
zgjedhor të vitit 2004, e cila është në përputhje me Kornizën Kushtetuese për Vetëqeverisje
të Përkohshme. Rregullorja e UNMIK-ut Nr.2004/9 mbi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve
dhe rregullorja nr.2004/11 mbi regjistrimin dhe funksionimin e partive politike në Kosovë
(Galtung, 2004, fq. 6).
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5.2.2 Rregullorja nr. 2004/9 mbi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve
PSSP më 27 prill 2004 nxjerri këtë rregullore e cila përcaktoi Komisionin Qendror të
Zgjedhjeve si organ të përhershëm dhe të pavarur, i cili përbëhej nga një kryesues dhe
njëmbëdhjetë anëtarë, të cilët zgjedheshin nga PSSP, subjektet politike dhe organizatat
joqeveritare, për një mandat tre vjeçar. Rregulloja përcaktoi mënyrën e marrjes së
vendimeve, përgjegjësitë dhe funksionet e Komisionit, ku kishte kompetencë të mbikëqyrë
zgjedhjet në nivel qendror dhe lokal, poashtu i dha kompetencë në krijimin e komisioneve
komunale për secilën komunë të Kosovës (Rregullore nr.2004/09, neni 1, 2, 3, 5, 7, 9).

5.2.3 Rregullorja nr.2004/11 mbi Regjistrimin dhe veprimin e partive politike në
Kosovë
Kjo rregullore e nxjerrur më 5 maj 2004 nga PSSP, përcaktoi partitë politike si organizata
të personave të cilët me vullnet të lirë duke pasur ide, interesa dhe pikëpamje të ngjajshme
bashkohen me qëllim të zgjedhjes së përfaqësuesve së tyre në poste publike. Rregullorja
përcaktoi

procedurat

administrative

të

regjistrimit

të

partive

politike

si

dhe

dokumentacionin e nevojshëm për regjistrim. Përcaktoi, poashtu arsyet ligjore në raste të
refuzimeve të kërkesave për regjistrim, si dhe në mënyrë komulative përcaktoi shkaqet për
pezullimin e partive politike të regjistruara dhe ç‟regjistrimin e tyre nga regjistri. Kjo
rregullore u dha mundësi palëve të parashtrojnë ankesë në rast të refuzimit të kërkesës për
regjistrim ose bashkim. Një kapitull tjetër i kësaj rregullore i dedikohet organizimit dhe
qeverisjes së brendshme të partive politike duke përcaktuar edhe elementet që duhet t‟i
përmbajë statuti i partive të regjistruara politike. Gjithashtu, me këtë rregullore u
përcaktuan edhe dispozitat për financat e partive politike (Rregullore nr.2004/11, neni
1,2,4,5,6,7,11,16).
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5.2.4 Rregullorja nr.2004/12 mbi Zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm, më 5 maj 2004, me qëllim të përcaktimit
të rregullave themelore për organizimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Kosovës nxorri këtë
rregullore.
Kapitulli i tretë i kësaj rregullore, përcaktoi një nga të drejtat themelore të një sistemi
demokratik, të drejtën për të votuar. Sipas nenit 9 të rregullores, personat të cilët gëzonin të
drejtë vote iu njoh e drejta për të votuar përmes programit të votimit me postë elektronike
në rast nëse ishin persona të zhvendosur nga Kosova ose banonin jashtë Kosovës
përkohësisht.
Kjo rregullore përcaktoi afatin prej tridhjetë ditëve për subjektet politike, për zhvillimin e
fushatës zgjedhore e cila përfundonte një ditë para mbajtjes së zgjedhjeve (Rregullore
nr.2004/12, neni 1, par.1.1 (b), 7).
Në bazë të këtyre rregulloreve, u organizuan zgjedhjet e 2004-së për kuvend, që do të flitet
më poshtë në punim.

5.3 Zgjedhjet për Kuvend 2004
Zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës në vitin 2004 u organizuan nga vetë njerëzit e Kosovës
nën mbikëqyrjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (Cogen & Brabandere;, 2007, p. 11).

Partitë kryesore (LDK, PDK dhe AAK) ishin të njëjtat, por u shtua edhe një parti e re ORA
e udhëhequr nga Veton Surroi dhe dy parti të serbëve, SLKM e udhëhequr nga Oliver
Ivanovic dhe Iniciativa e Qytetarëve të Serbisë e udhëhequr nga Slavisa Petkovic.
Për dallim nga zgjedhjet e kaluara, këto zgjedhje krijuan një koalicion të të dy partive LDK
dhe AAK. Më 3 dhjetor të vitit 2004, z. Ibrahim Rugova u rizgjodh president i Kosovës dhe
z. Ramush Haradinaj kryeministër i Kosovës (GlobalSecurity, 2016).

22

Gjithsej votues në zgjedhjet e 2004-së ishin 699,519. LDK fitoi 45,42% të votave (47
vende), PDK 28,85% (30 vende), AAK 8.39% (9 vende), ORA 6,23% (7 vende), PSHDK
1,80% (2 vende), KDTP 1.21% (1 vend), PD 1.01% (1 vend) (Galtung, 2004, p. 27; OSCE,
2004).
Cikli i tretë i zgjedhjeve parlamentare u mbajt në vitin 2007 dhe për dallim kësaj rradhe,
Partia Demokratike e Kosovës (PDK) fitoi 37 vende në Kuvend, Lidhja Demokratike e
Kosovës (LDK) 25 vende, Aleanca Kosova e Re (AKR) 13 vende, LDD-PSHDK 11 vende,
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) 10 vende, PDAK 3 vende, , Kosova
Demokratik Turk Partisi (KDTP) 3 vende, Samostalna Liberalna Stranka (SLS) 3 vende,
Koalicija Vakat (VAKAT) 3 vende, Srpska Demokratska Stranka Kosova i Metohije
(SDSKIM) 3 vende, Stranka Demokratske Akcije (SDA) 2 vende, Partia Rome e Bashkuar
e Kosovës (PREBK) 1 vend, Nova Demokratija 1 vend,Gradjanska Inicijativa Gore (GIG)
1 vend, Srpska Kosovsko Metohijska Stranka (SKMS) 1 vend, Srpska Narodna Stranka
(SNS) 1 vend, IRDK 1 vend dhe Savez Nezavisnih Socijaldemokrata Kosova i Metohije
(SNSDKIM) 1 vend (OSCE, 2007).
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6 KOSOVA: SHTET I PAVARUR
Pas zgjedhjeve parlamentare të lartëcekura të 2007-së, në këtë kapitull do të fillohet me
Propozimin Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës të Martti Ahtisaarit, si
rrjedhojë pastaj me Kushtetutën e Republikës së Kosovës të 2008-së dhe shtjellimi i
qeverisjes parlamentare në Kosovë.

6.1 Plani i Ahtisaarit
I dërguari i posaçëm i OKB-së, Martti Ahtisaari, në prill të 2007-së i paraqiti Këshillit të
Sigurimit të OKB-së, Propozimin Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës ose
siç nijhet edhe si Plani i Ahtisaarit. Plani i Ahtisaarit është i fokusuar më shumë në
mbrojtjen e të drejtave, kulturës dhe identitetit të komuniteteve jo-shumicë të Kosovës duke
krijuar

një

kornizë

për

pjesëmarrje

aktive

të

tyre

në

jetën

publike.

Ahtissari në Planin e tij propozoi edhe pavarësinë e Kosovës duke iu nënshtruar
mbikëqyrjes ndërkombëtare për një periudhë të caktuar.
Në përputhje me rekomandimet e Martti Ahtisaarit, Kuvendi i Kosovës më 17 shkurt 2008
shpalli pavarësinë e Kosovës. Në deklaratën e pavarësisë, Kosova u zotua se do të
implementoj në tërësi Planin e Ahtisaarit (Bureau of European and Eurasian Affairs, 2009).
Sipas nenit 1, par. 1.1 të Planit të Ahtisaarit, Kosova do të jetë shoqëri shumë-etnike e cila
do të qeveriset në mënyrë demokratike përmes institucioneve të saj legjislative, ekzekutive
dhe gjyqësore. Neni 1, par. 1.3 përcaktoi se Kosova do të miratojë Kushtetutën e saj e cila
do të jetë në harmoni me dispozitat e Planit të Ahtisaarit. Neni 10, par.10.5 përcaktoi se nga
hyrja në fuqi e Marrëveshjes (Plani i Ahtisaarit) dhe jo më vonë se nëntë muaj, Kosova do
të organizojë zgjedhjet e përgjithshme dhe komunale, në pajtim me dispozitat e Planit të
Ahtisaarit (Propozimi Gjithëpërfshirës për Marrëveshjen për Statusin e Kosovës, 2007, neni
1& 10). Në bazë të dispozitave të Planit të Ahtisaarit, Kushtetuta e Republikës së Kosovës
u miratua dhe hyri në fuqi më 15 qershor 2008.
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6.1.1 Kushtetuta e Kosovës, 2008
Kushtetuta e Kosovës përcakton si sistem të qeverisjes, sistemin parlamentar, ku Kuvendi i
Kosovës si organ ligjvënës, në bazë të nenit 65, par.7 dhe nenit 86, par.1, ka kompetencë të
zgjedh dhe mund të shkarkojë Presidentin e Republikës së Kosovës me dy të tretat e votave
të të gjithë deputetëve të Kuvendit (Marko, 2008, fq. 444). Kuvendi i Kosovës zgjedhet
drejtpërdrejt nga populli me votim të fshtehtë bazuar në listat e hapura. Prej 120 vendeve në
Kuvend, 20 janë të garantuara për përfaqësimin e komuniteteve që nuk janë shumicë në
Kosovë, kurse 100 vende ndahen midis të gjitha partive, koalicioneve, nismave qytetare
dhe kandidatëve të pavarur në përpjestim me numrin e votave të vlefshme, të fituara prej
tyre në zgjedhjet e përgjithshme (Kushtetuta, 2008, neni 63&64). Presidenti i Kosovës sipas
Kushetutës përfaqëson unitetin e popullit dhe është kreu i shtetit (Kushtetuta, 2008, neni
83). Siç u cekë edhe më lart, Presidenti zgjedhet nga Kuvendi me votim të fshehtë, me dy të
tretat e votave të të gjithë deputetëve të Kuvendit, karakteristikë e sistemit parlamentar.
Presidenti i Kosovës ka mandat pesë vjet dhe mund të rizgjidhet vetëm edhe një herë pas
përfundimit të mandatit të parë (Kushtetuta, 2008, neni 86). Ashtu siç zgjedhet nga
Kuvendi, Presidenti mund të shkarkohet me iniciativën e një të tretës së deputetëve të
Kuvendit të cilët nënshkruajnë një peticion ku shpjegohen arsyet për shkarkim (Kushtetuta,
2008, neni 91).
Pushtetin ekzekutiv e ushtron Qeveria e Kosovës, të cilën e përbëjnë Kryeministri,
zëvendëskryeministrat dhe ministrat (Kushtetuta, 2008, neni 92). Presidenti i Kosovës pas
zgjedhjeve i propozon Kuvendit kandidatin për Kryeministër në konsultim me partinë ose
koalicionin që ka fituar shumicën e nevojshme për të formuar Qeverinë. Qeveria
konsiderohet se është zgjedhur nëse merr shumicën e votave të të gjithë deputetëve të
Kuvendit.
Karakteristikë tjetër e sistemit parlamentar të Kosovës është e drejta e mocionit të
mosbesimit ndaj Qeverisë, e cila mund të ngrihet me propozimin e një të tretës të të gjithë
deputetëve të Kuvendit dhe konsiderohet se mocioni i mosbesimit është pranuar nëse për të
kanë votuar shumica e të gjithë deputetëve të Kuvendit (Kushtetuta, 2008, neni 100).
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6.2 Zhvillimi i qeverisjes parlamentare në Kosovë
Në shtator të 2010-së, Gjykata Kushtetuese e Kosovës vendosi se Presidenti Fatmir Sejdiu
kishte shkelur Kushtetutën duke mbajtur dy poste, atë të Presidentit të Kosovës dhe atë të
liderit të LDK-së (KIPRED, 2011, fq. 5), e ku sipas nenit 88, par.2 të Kushtetutës së
Kosovës thuhet se Presidenti nuk mund të ushtrojë asnjë funksion në parti politike.
Pavarësisht se koalicioni qeveritar (PDK dhe LDK) ka qenë në dijeni se ky veprim është
anti kushtetues pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës në qershor të vitit 2008,
marrëveshja e koalicionit qeveritar ishte të mbajë presidentin në atë pozitë, me ç‟rast u
krijua një krizë institucionale. Z.Sejdiu u zgjodh President i Kosovës pas vdekjes së
paraardhësit së tij z. Ibrahim Rugova dhe në 2008 u rizgjodh përsëri si Presidenti i parë i
Kosovës si shtet i pavarur (Deloy). Sipas vendimit të Gjykatës Kushtetuese, Z. Sejdiu dha
dorëheqje nga posti i presidentit për të vazhduar postin si lider i LDK-së. Z. Jakup Krasniqi
mori përgjegjësitë si ushtrues detyre i presidentit, siç parashihet në nenin 90 të Kushtetutës
së Kosovës. Në pajtim me partitë e tjera politike, z.Krasniqi morri vendim për mbajtjen e
zgjedhjeve të parakohshme me datë 13 shkurt 2011, ashtu siç parashihet në bazë të
Kushtetutës.
Me datë 16 tetor 2010 u krijuar një ngërç politik kur LDK u tërhoq nga koalicioni qeveritar
dhe la shtetin me një qeveri pakicë. Pas kësaj situate politike të krijuar, partia AKR
parashtroi kërkesën për votën e mosbesimit ndaj qeverisë. Kjo kërkesë u miratua nga
shumica e votuesve të pranishëm në Kuvend më 2 nëntor 2010 dhe sipas ligjit, Kuvendi
ndërpreu mbledhjet dhe zgjedhjet e ardhshme sipas ligjit u caktuan brenda afatit prej 45
ditësh (KIPRED, 2011, fq. 5).
6.2.1 Zgjedhjet parlamentare, 12 dhjetor 2010
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) regjistroi 55 subjekte politike, ku 23 prej tyre ishin
të shqiptarëve, 11 të serbëve dhe subjektet tjera politike të grupve të ndryshme jo-shumicë
në Kosovë. Nga këto subjekte politike të regjistruara, 3 iniciativa të qytetarëve u certifikuan
dhe 26 parti politike. Nga komuniteti turk u shtua edhe një entitet i ri politik duke krijuar
konkurrencë politike në këtë komunitet, mirëpo KDTP mbeti partia më e madhe nga
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komuniteti turk. Nga komuniteti egjiptas, Lidhja e Egjiptianëve të Kosovës (LEK)
gjithashtu mori pjesë në zgjedhjet parlamentare, dhe për herë të parë në 2010 ky komunitet
garonte me më shumë se një subjekt politik për kuvend. Nga komuniteti serb morrën pjesë
nëntë subjekte politike, ku prej tyre ishte Partia Liberale Serbe (SLS) si pjesë e koalicionit
të mëparshëm dhe fituese e zgjedhjeve lokale në komunat me shumicë serbe (KIPRED,
2011, fq. 7).
Lëvizja Vetëvendosje (VV) siç nihej edhe si opozitë ndaj partive politike të Kosovës,
përmes protestave të shumta, u regjistrua si subjekt politik për të garuar për kuvend. Fryma
e Re (FER) ishte parti tjetër e re, e themeluar nga dy liderë të shoqërisë civile e cila u shfaq
gjatë zgjedhjeve të fundit. Mirëpo, pas zgjedhjeve FER iu bashkua Lëvizjes Vetëvendosje.
Për shkak të kohëzgjatjes së shkurt të fushatës zgjedhore dhe epërsisë që kishin
financiarisht partitë e mëdha dhe si mënyrë më e mirë për të fituar numër më të madh të
votave, partitë e vogla krijuan koalicione. Sa i përketë koalicioneve parazgjedhore, një nga
marrëveshjet më të mëdha ishte ajo e AKR-së e përbërë prej shtatë partive politike që
përfshiu partitë e gjelbra, socialdemokratët dhe partitë e djathta konservative (KIPRED,
2011, fq. 8).
Në këto zgjedhje PDK fitoi 34 vende, LDK 27 , VV 14 , AAK 12 , Koalicioni AKR-PDPSD-PPI-PRK-PNDSH-PGJK 8 , SLS 8, JSL 4, KDTP 3, VAKAT 2, PDAK 1, BSDAK 1,
NDS 1, IRDK 1, PAI 1, GIG 1, SDSKIM 1, PREBK 1 (KQZ, Zgjedhjet për Kuvendin e
Republikës së Kosovës 2010. Rezultatet e përgjithshme, 2011, fq. 2).

6.3 Rregullorja e Kuvendit të Republikës së Kosovës
Rregullorja e Kuvendit është miratuar më 29 prill 2010. Me këtë rregullore përcaktohet
funksionimi dhe organizimi i Kuvendit dhe organeve të tij. Rregullorja përmbanë gjithsej
88 nene dhe katër shtojca. Kreu I përfshinë dispozitat e përgjithshme. Kreu II përcakton
kompetencat e Kuvendit ashtu siç janë përcaktuar edhe me nenin 65 të Kushtetutës së
Kosovës. Kuvendi i Kosovës sipas nenit 6 të kësaj rregullore, ka kompetencë të zgjedh dhe
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shkarkojë Presidentin e Kosovës, të zgjedh Qeverinë dhe të shprehë mosbesimin ndaj saj
dhe të mbikëqyrë punën e Qeverisë.
Neni 20 rregullon formimin dhe funksionimin e grupeve parlamentare, ku të gjithë
deputetët mund të krijojnë një grup parlamentar në bazë të përkatësisë së tyre partiake, ku
nevojiten 5% e deputetëve ose së paku gjashtë deputetë të Kuvendit (Rregullore e Kuvendit
të Republikës së Kosovës, 2010, neni 20).
Element i sistemit parlamentar është që Kuvendi ka kompetencë të zgjedh Presidentin e
shtetit. Në Kosovë, Presidenti zgjedhet me votim të fshehtë nga Kuvendi i Kosovës dhe
kërkohet dy të tretat e votave të deputetëve. Në rast se, asnjëri nga kandidatët për president
nuk merr dy të tretat e votave në votimet e para, atëherë mbahet votimi i tretë mes dy
kandidatëve që kanë marrë më së shumti vota në votimin e dytë. Nëse në votimin e tretë
prapë nuk zgjedhet Presidenti, atëherë Kuvendi i Kosovës shpërndahet dhe zgjedhjet e reja
mbahen brenda 45 ditëve që nga dita e shpërndarjes (Rregullore e Kuvendit të Republikës
së Kosovës, 2010, neni 27).
Kuvendi i Kosovës, poashtu zgjedh Qeverinë e Kosovës pas propozimit të kandidatit për
kryeministër nga Presidenti i Kosovës. Nëse Qeveria e propozuar në të dy votimet nuk merr
votat e nevojshme, Presidenti i Kosovës ka kompetencë që të shpall zgjedhje të reja për
Kuvend, që duhen të mbahen brenda 40 ditëve nga dita e shpalljes (Rregullore e Kuvendit
të Republikës së Kosovës, 2010, neni 29).
Kuvendit i njihet e drejta e mocionit të mosbesimit për Kryeministrin, ku kërkohet vota e
shumicës së të gjithë deputetëve të Kuvendit. Kuvendi mund të votojë mocionin e
mosbesimit për Qeverinë në tërësi dhe konsiderohet se Qeveria është në dorëheqje
(Rregullorja e Kuvendit, 2010, neni 30). Si mjet ligjor për të ushtruar kontrollin
parlamentar ndaj Qeverisë, Kuvendi ka të drejtën e interpelancës, ku një grup parlamentar
ose gjashtë apo më shumë deputetë kanë të drejtë të parashtrojnë kërkesën për interpelancë
për shqyrtimin e ndonjë çështjeje që lidhet me punën e Qeverisë ose të një Ministrie
(Rregullore e Kuvendit të Republikës së Kosovës, neni 44).
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6.4 Mbikëqyrja parlamentare
Neni 4 i Kushtetutës së Kosovës, par.1 thotë “Kosova është Republikë demokratike e
bazuar në parimin e ndarjes së pushteteve dhe kontrollit e balancimit në mes tyre, sikure
është përcaktuar me këtë Kushtetutë”, par.2 thotë “Kuvendi i Republikës së Kosovës
ushtron pushtetin legjislativ”, par. 3 thotë “Presidenti i Republikës së Kosovës përfaqëson
unitetin e popullit. Presidenti i Republikës së Kosovës është përfaqësues legjitimi i vendit
brenda dhe jashtë dhe garantues i funksionimit demokratik të institucioneve të Republikës
së Kosovës, në pajtim me këtë Kushtetutë”, par.4 thotë “Qeveria e Republikës së Kosovës
është përgjegjëse për zbatimin e ligjeve e politikave shtetërore dhe i nënshtrohet kontrollit
parlamentar”, par.5 thotë “Pushteti gjyqësor është unik, i pavarur dhe ushtrohet nga
gjykatat” (Kushtetuta, 2008, neni 4).
Duke u bazuar në nenin 4, shohim se kemi një ndarje të pushtetit dhe kontroll e balancim
mes legjislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit. Kosova si shtet me qeverisje parlamentare, si
organ të vetëm që ushtron pushtetin legjislativ ka Kuvendin e Kosovës. Kuvendi i Kosovës
ka kompetencë të kryej kontroll parlamentar përmes mbikëqyrjes së punës së Qeverisë së
Kosovës dhe institucioneve të tjera publike të cilat kanë obligim t‟i raportojnë Kuvendit.
Mbikëqyrja parlamentare ndaj ekzekutivit bëhet përmes instrumenteve demokratike të
mbikëqyrjes,

që është

zakonisht

përmes

pyetjeve parlamentare,

interpelancave,

komisioneve hetimore, mocioneve të votëbesimit, komisioneve të veçanta që kryejnë vizita
në terren me qëllim të kontrollimit të masave të caktuara të qeverisë. Megjithatë, nga
praktika, roli mbikëqyrës i Kuvendit të Kosovës nuk ka qenë mjaft efektiv. Gjatë mandatit
të legjislaturës së parë, për shkak të mungesës së përvojës parlamentare si dhe një
koalicioni të gjerë qeverisës, roli i Kuvendit sa i përketë kontrollit parlamentar nuk ka qenë
efektiv. Në mandatin e katërt përshkak të një pozite dhe opzite të konsoliduar ka ndikuar
pozitivisht në forcimin e rolit mbikëqyrës të Kuvendit (KDI, 2015, fq. 13-14).
Siç u cekë më lartë, si mjet ligjor i kontrollit të ekzekutivit nga Kuvendi, janë pyetjet
parlamentare për përgjigje me gojë dhe shkrim të cilat parashihen me rregulloren e
Kuvendit. Sipas kësaj rregullore, 60 minuta kohë për pyetje parlamentare parashihen në
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rendin e ditës për secilën mbledhje të Kuvendit, ku për një mbledhje plenare, deputeti mund
të parashtrojë më së shumti dy pyetje, e këto pyetje nuk mund të zgjasin më shumë se dy
minuta. Megjithatë, deputetëve u lejohet edhe një pyetje shtesë ose plotësuese e cila nuk
mund të zgjasë më shumë se një minut. Të gjitha përgjigjet e anëtarëve të Qeverisë ndaj
pyetjeve të parashtruara, nuk mund të zgjasin më shumë se tre minuta për secilën pyetje.
Pyetjet e deputetëve të cilat nuk marrin përgjigje gjatë dy seancave, publikohen në Revistën
dhe faqen zyrtare elektronike të Kuvendit. Përveç, pyetjeve parlamentare me gojë, deputetët
kanë mundësi të parashtrojnë edhe pyetje për përgjigje me shkrim, Kryeministrit ose
ministrave (Rregullore e Kuvendit të Republikës së Kosovës, 2010, neni 45-46).
Në vitin 2013, janë zhvilluar 3 interpelanca parlamentare dhe 10 debate parlamentare (KDI,
2013, fq. 6). Në vitin 2015, nuk ka pasur mjaftë pyetje parlamentare mirëpo as përgjigje
nga ana e ministrave. Gjithsej ishin 216 pyetje parlamentare prej të cilave 68 mbetën pa
përgjigje. Ndërsa, janë thirrur pesë interpelanca, mirëpo vetëm tri janë mbajtur. Edhe pse
me rregulloren e Kuvendit, u lejohet të gjithë deputetëve që të parashtrojnë nga dy pyetje
parlamentare në çdo seancë pleanare, numri i pyetjeve ishte mjaftë i ulët (KDI, 2016, fq.
20). Në vitin 2016, në sesioni pranveror, Kuvendi i Kosovës ka parashtruar vetëm 83 pyetje
parlamentare, që është numër relativisht i vogël në krahasim me mundësinë ligjore që e
kanë (KDI, 2016, fq. 25).
Kuvendi i Kosovës siç u cekë edhe më lartë është organi më i lartë ligjvënës, megjithatë
rreth 99% të projektligjeve të cilat vijnë në Kuvend për miratim janë nga ana e Qeverisë
edhe pse të drejtën për nismë legjislative e kanë edhe deputetët e Kuvendit, Presidenti i
Kosovës dhe qytetarët (së paku 10.000). Kjo e drejtë kushtetuese është shfrytëzuar
minimalisht nga komisionet parlamentare. Pasi që shumica e projektligjeve vijnë nga
Qeveria, pjesa më e madhe e përgjegjësisë për përmbajtjen e tyre bie mbi Qeverinë (edhe
pse Kuvendi është ai i cili vendos për miratimin e tyre) (KDI, 2015, fq. 19).
Disa nga problemet që ka hasur Kuvendi sa i përketë mbikëqyrjes parlamentare është
hezitimi i ministrave të kabinetit qeveritar që t‟iu përgjigjen pyetjeve parlamentare të
deputetëve, pjesëmarrja e tyre e rrallë në seanca plenare, neglizhenca ndaj ftesave të
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komisioneve parlamentare si dhe injorimi i rekomandimeve dhe qëndrimeve të Kuvendit.
Kontrolli parlamentar është detyrë dhe funksion kushtetues, mirëpo në Kosovë mungon një
sistem stabil i kontrollit parlamentar (KDI, 2015, fq. 13-14).
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7 DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Në këtë punim u përshkrua shkurtimisht gjendja politike dhe juridike në Kosovë nga viti
1913 deri në vitin 2016 duke shtjelluar dhe analizuar dispozitat ligjore të aplikuara më parë
në territorin e Kosovës dhe ato që ende janë aktualisht në fuqi. Nga këto akte ligjore u
veçuan Kushtetuta e Kosovës, ajo e vitit 1974, 1990 dhe 2008-së. Përpos këtyre, u shtjellua
Rezoluta 1244 e Kombeve të Bashkuara, Propozimi Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e
Satatusit të Kosovës, Korniza Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme, ku në këtë
punim fokus nga këto akte juridike i‟u kushtua dispozitave të cilat rregulluan dhe
rregullojnë kompetencat e organeve shtetërore si dhe krijimit dhe shpërbërjes së tyre.
Gjatë punimit vërejtëm se me Kushtetutën e Kosovës të vitit 1990, kryetari i shtetit
zgjedhej nga populli i Kosovës dhe jo nga Kuvendi, gjë që është karakteristikë e sistemit
presidencial ose semi-presidencial të qeverisjes demokratike. Megjithatë, vërejtëm se për
shkak të gjendjes politike në vend në atë kohë, Kosova nuk u përcaktua si një vend me
qeverisje parlamentare ose presidenciale, mirëpo si një vend i cili synonte të qeveriset në
mënyrë demokratike dhe që për herë të parë pas deklaratës së pavarësisë u njohu qytetarëve
të drejtën e krijimit të partive politike duke braktisur sistemin monist të Jugosllavisë.
Me Kornizën Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme e cila u aplikua nga viti 2001
në Kosovë, vërejtëm një ndarje të pushtetit, megjithatë, edhe pse kjo Kornizë përcaktoi
Kuvendin si institucionin më të lartë ligjvënës vetëqeverisës, kompetencat e tij ishin të
limituara dhe Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm ishte ai i cili kishte pushtetin
legjislativ. Gjithsesi, nga kompetencat e Kuvendit, vërejtëm disa karakteristika të sistemit
parlamentar si e drejta për të zgjedhur Kryetarin e Kosovës dhe e drejta mbi mocionet e
mosbesimit ndaj Qeverisë.
Që nga shpallja e pavarësisë së Republikës së Kosovës në vitin 2007 dhe me hyrjen në fuqi
të Kushtetutës së Republikës së Kosovës në vitin 2008, vërejtëm që si sistem të qeverisjes
shtetërore, Kosova aplikon sistemin parlamentar. Në këtë punim i shtjelluam disa nga
dipozitat e Rregullores së Kuvendit të Kosovës të vitit 2010 dhe si mënyrë për të ushtruar
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kontrollin parlamentar ndaj ekzekutivit, Kuvendit të Kosovës i nihet e drejta e mbikëqyrjes
parlamentare përmes pyetjeve parlamentare me gojë ose me shkrim, interpelancave
parlamentare, mocioneve të votëbesimit, komisioneve hetimore, komisioneve të veçanta që
kryejnë vizita në terren me qëllim të kontrollimit të masave të caktuara të qeverisë.
Megjithatë, vërejtëm poashtu se roli i Kuvendit sa i përketë mbikëqyrjes parlamentare nuk
është mjaft efektiv.

7.1 Rekomandime
o Duhet të forcohet mbikëqyrja e implementimit të ligjeve dhe politikave nga ana e
Kuvendit;
o Duhet të rritet bashkëpunimi dhe planifikimi i përbashkët në mes Kuvendit dhe
Qeverisë së Kosovës;
o Planifikimi legjislativ i Kuvendit duhet të jetë në përputhje me kapacitetet e
ministrive përkatëse;
o Qeveria duhet të jetë më pëgjegjëse ndaj pyetjeve parlamentare;
o Gjatë draftimit të ligjeve, Kuvendi duhet të konsultohet më shumë me shoqërinë
civile dhe qytetarët ; dhe
o Mbikëqyrja parlamentare duhet të përdoret më shpesh nga ana e Kuvendit.
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